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Dorothea Hilhorst Provides Expert Briefing to the UN on Sexual
Violence Response in the DRC
On Wednesday 27th January, Professor Dorothea Hilhorst will give an expert briefing in New York
at  the  UN  on  a  major  forthcoming  report  co­funded  by  the  Justice  and  Security  Research
Programme  (JSRP),  the  Social  Science Research Council  (SSRC)  and  the  Secure  Livelihoods
Research Consortium (SLRC). The briefing will take the form of a brownbag lunch, and will cover
the  main  findings  of  ‘Getting  the  balance  right?  Sexual  violence  response  in  the  Democratic
Republic of Congo: A comparison between 2011 and 2014’, written by Nynke Douma, Dorothea
Hilhorst  and  Jocelyn  Matabaro,  which  builds  on  an  earlier  study  by  Douma  and  Hilhorst.  The
executive summary of the forthcoming report can be read below.
The  briefing  is  part  of  a  series  of  policymaker  engagements  arranged  by  Tatiana  Carayannis,
Research Director of the JSRP and Deputy Director of the Conflict Prevention and Peace Forum
(CPPF)  at  the  SSRC.  CPPF  was  founded  in  2000  as  a  program  of  the  SSRC  and  works  to
strengthen the knowledge base and analytic capacity of the United Nations system. A product of
the 2000 Brahimi Panel Report on Peacekeeping, CPPF helps the United Nations strengthen its
understanding  of  conflicts:  their  causes,  dynamics  and  possible  solutions.  It  supports  UN
policymaking and operations by providing UN decision­makers rapid, quiet, and unfettered access
to  leading  scholars,  experts,  and  practitioners  outside  the  UN  system  through  informal
consultations, off the record briefings, and commissioned research. It is called on frequently by the








However,  over  the past  five  years  questions have emerged about  the effects  and effectiveness
and  of  sexual  violence  response  programmes.  This motivated  research  that  the  authors  of  this
report  conducted  in  2011.  This  research  revealed  a  number  of  negative  effects  related  to  the
complexity of the problem, the political, social and cultural context in DRC, and false assumptions
and biases  in  the  interventions. Based on our  findings, we argued  that  sexual  violence  in DRC
was  often  understood  as  a  single  cause,  single  type  phenomenon  (rape  caused  by  conflict),
without taking the complex context  into consideration. We also noted that programmes too often
dealt with  symptoms  rather  than  contributing  factors,  and  failed  to  include  broader  themes  and
wider  community  needs.  This  risked  creating  false  victims  and  parallel  services.  Furthermore,
coordination  was  poor  and  sexual  violence  assistance  was  largely  detached  from  overall




this  follow­up research was conducted  in 2014 to  identify what happened to  the sexual violence
response three years later, addressing the following questions:
How has the engagement of responding actors and their approaches to sexual violence in eastern DRC
evolved since 2011? 
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How have practices of sexual violence assistance evolved in eastern DRC?
What are the social effects of increased legal action against sexual violence in urban areas of eastern
DRC?















Kivus,  along  with  increasingly  decentralised  recurring  armed  conflict,  continues  to  claim  new
victims. Several scholars, however, have found that sexual violence is much less organised than
the  ‘weapon’  discourse  evokes,  and  that  this  discourse  obscures  understanding  of  sexual




and  sexual  violence  (including  ratification  of  important  international  conventions).  However,
customary  practice  continues  to  box  women  in  a  secondary  position,  whether  it  concerns  the
institutional  domain  (women’s  leadership)  or  socio­economic  participation.  Norms  around
masculinity, in part influenced by warfare and its consequences, further shape practices of sexual
‘access’ to women. Yet,  it must be recognised that the realities of non­conflict sexual violence in




sexual  violence,  both  at  the  international  and  community  level.  In  2014  their  number  had  not
diminished, but  the volume of activities had gone down. This  is part of a wider  trend of  reduced
funding  for Congolese NGOs. As  in 2011,  intervention strategies were still mainly guided by  the





stimulating  alignment  of  the UN working  groups with  provincial  coordination  structures.  Several
respondents were satisfied with improved coordination of medical assistance, with the Ministry of
Health cited as a strong partner. What stood out was the lack of engagement with parliamentary
representatives, who  claimed  to  have  an  interest  in  collaborating with NGOs  but  felt  left  out  of






problem  through  statistics.  However,  data  collection  and  analysis  was  problematic,  including
problems with extrapolation to the wider context, overlapping datasets, false reports of cases, and
perverse  incentives  to  report  cases.  Media  headlines  further  contributed  to  reductionist
information.  The  report  concluded  that  statistics  should  be  used  with  the  utmost  care,
complemented with qualitative and contextualised  information  to avoid distortion and encourage
transparency. This conclusion continued  to be valid  in 2014.  Improvements had, however, been
noted  since  a  specific  working  group  on  data  gathering  and  analysis  was  initiated  in  2012,




summit  on  sexual  violence  in  London  showed.  The  International Criminal Court  (ICC)  has  also
intensified its prosecution of Congolese warlords. Attention to sexual violence in DRC continued to





sexual  violence  and  changing  social  norms.  Organisations  have  incorporated  broader  gender




Trust  funds  on  peacebuilding  and  security  sector  reform  have  been  reduced,  adding  further
evidence  to  the  finding  that  attention  to  the  conflict­related  causes  of  sexual  violence  have
diminished.  The  Stabilisation  and  Recovery  Funding  Facility  (SRFF)  on  sexual  violence  had  a
same proportion of the total as before. Other large programmes on sexual violence represented a
budget  of  $124  million  between  2009  and  2015.  As  there  was  an  increasing  tendency  to
incorporate  sexual  violence  assistance  in  other  domains  (for  example,  health),  actual  available
funds may  continue without  being  earmarked  as  such.  The Congolese  state  budget  on  gender
(and its actual disbursement) had increased in comparison to 2011, yet continued to be marginal
compared to international engagement.
The  2014  research  found  an  evolution  in  understanding  sexual  violence  and  increasing
embeddedness in broader gender and health approaches. This has had many positive effects, yet
also  created  some  new  problems.  In  particular,  it  has  complicated monitoring  on  the  effects  of
programming on the prevalence of sexual violence. In addition, it has increased the gap between
international policy representation of  the  issue (still emphasising  the weapon of war component)
and realities of programme implementation on the ground.
Sexual violence response
Immediate response to rape in conflict settings: While  there was activity  to  follow up emergency
cases, the issue of under­servicing these cases was generally acknowledged, for example in the
case of  the Beni area where Allied Democratic Forces­Nalu (ADF­Nalu) were abusing victims at
the  time  of  research.  This  confirmed  findings  from  2011  that  sexual  violence  programming  has
been much more  focused on  reachable areas,  relatively close  to  the provincial capitals, with an
increased  focus on community/civilian  forms of sexual violence  to  the extent  that conflict­related
sexual violence may be neglected.
Medical response: With regard to medical response, four major findings stood out in 2014. Firstly,
there  was  increased  effort  (especially  by  the  specialised  hospitals  Panzi  and  Heal  Africa)  to
introduce one­stop centres with all  facilities  related  to  sexual  violence collected under one  roof.
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Many  respondents  feared  that  this would  reinforce  the  creation  of  parallel  structures  and  leave
other  health  issues  unaddressed.  Secondly,  an  opposite  trend  among  some  donors  was  to







there  was  a  high  level  of  distribution  of  post­exposure  prophylaxis  (PEP)  kits  (against  HIV
contamination)  for women affected by sexual  violence. This over­supply created misuse  (selling





listening  projects  (maison  d’écoute).  Specialised  care,  for  example  to  deal  with  post­traumatic
stress syndrome, remained largely absent.
Socio­economic  reintegration:  This  type  of  service  targeted  very  few  women  and  was  mostly
shaped through the provision of some material incentive, such as a small monetary incentives or
food items, on top of medical care. The trend had shifted to  ‘autonomisation’  (self­reliance), with
attention  on  saving  and  credit  initiatives,  as well  as micro­business  development  at  community
level, rather than focusing on individual beneficiaries.
Capacity  development  for  prevention:  A  large  variety  of  awareness  raising  and  training  for










Progress  in  legal  action  against  sexual  violence  was  observed  in  the  2014  research  as  more










the  impunity  challenges  addressed  above,  actual  court  cases  on  sexual  violence  were  low  in
number. A number of projects were intended to strengthen the presence and functioning of legal
institutions,  especially  in  rural  areas.  A  lot  of  support  continued  to  be  channelled  to  the




convict,  payments made  to  legal  staff,  cases  selected  by NGOs  rather  than  the  court)  and  the
potential  unfairness of  trials  (no defence  for  the suspects,  short duration affecting  the quality of








should be prosecuted. On  the other hand,  certain  legal  practitioners  called  for  greater  liberty  in
dealing with this type of case.
Comparative analysis of sexual violence cases: 46 recent court cases on sexual violence from five
jurisdictions  in South Kivu were examined  (two  first degree civil  tribunals, a military  tribunal,  the
civil appeal court, and the military high court). They represented cases registered and dealt with
between  2012  and  2013  where  the  files  were  physically  present  (many  more  cases  were
registered but  files had disappeared). The  investigators were  refused access  to pre­judicial  files
(prosecutor level). In addition, 18 cases that resulted in 2011 in conviction were re­analysed.
As  in 2011, all but  two cases concerned rape as other  types of sexual violence are hardly  filed.
The  age  of  the  victim  and  relationship  between  the  parties  seemed  to  confirm  that  at  least  a
quarter of the cases concerned copinage. No improvement was noted with regard to the respect of




for acquittal were  relatively well  developed, but  in 2014  the quality of motivations  for  conviction
had significantly  improved. The type of penalties remained the same (and are quite severe) and
compensation payments continued not to be made. Even though the overall quality of proceedings
improved,  progress was mainly  noted  for  the  appeal  courts  and  to  a  lesser  degree  the military
tribunal. For the civil tribunal, only one in eight judgements was deemed to have sufficient grounds
for the conclusion reached.
As  for  the 18 cases  that  resulted  in conviction  in 2011,  four out of  the  five convicts whose  term
officially ended in the meantime were still  in prison by 2014. On average, they served two years
beyond their initial penalty, which constituted a clear violation of their rights. None of the 12 eligible
cases  received  conditional  liberty. None of  the  14  cases  convicted  to  a  compensation  payment
actually paid the victim. In spite of a general belief that sexual violence convicts escape en masse,
of the 13 convicts whose term had not yet finished by 2014, only one was no longer in prison. The














The  response sexual  violence  in eastern DRC peaked around 2012, but since  then a  reduction
has set  in.  In 2011, many perverse were observed, as  it  invited misuse of  funds at all  levels of
society.  One  of  the  questions  informing  this  report  was  how  this  would  continue?  Would  the
negative effects become more dominant? Or could  this hype usher  in more serious attention  to
gender issues in DRC?
We find that attention to sexual violence has indeed become more regulated and coordination has











survival  and  corruption,  especially  in  the  cities, where  accusations  of  sexual  violence  are  often












hospitals,  it  is  important  to become more  transparent about  fistula  causes which should  lead  to
more attention to reproductive health care.
Review sectoral sexual violence response:  In  light of substantial  turnaround of public  funds and
private donations for sexual violence, concerns ought to be externally and transparently evaluated,
throughout the sector. Topics that stand out are: the methods and effectiveness of psycho­social






Have  an  honest  discussion  on  the  social  effects  of  the  fight  against  impunity:  Thanks  to  the
attention  to  fighting  impunity,  many  cases  are  brought  to  court  that  in  fact  concern  cases  of
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